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PËRMBAJTJA

KAPITULLI I
1.1. Hyrje
Dimensioni social në arkitekturë është temë e ndjeshme që duhet shqyrtuar me kujdes,
pasiqë të gjitha veprat arkitektonike të suksesshme burojnë nga ai. Bazuar edhe në
paralajmërimet se bota po mbaron për shkak të ngrohjes globale e cila çdoherë e më shumë po
afekton secilin aspekt të natyrës, duhet të mendohen mënyra të reja të krijimit të veprave
arkitektonike që i strehojnë njerëzit. Përkundër ndryshimit të strukturës të punës dhe banimit
tradicional, njësia e fundit që mund të shuhet është shtëpia. Sado e vogël, ajo do të vazhdojë të
mbijetojë, edhe nëse i shtohet funksioni si zyrë pune, apo vetëm për strehim gjatë natës.
Në këtë punim diplome do të shpjegohet hollësisht një nga mënyrat më të lehta se si arrihet
të zhvillohet ky funksion në një të ardhme të afërt. Fillimisht, u analizua gjeneza e banimit si
funksion dhe ndërtesave të këtij funksioni, poashtu u analizuan trendet e banimit sot. Më tej, u
shqyrtuan disa nga sfidat e së ardhmes dhe kushtet që ndikojnë në banimin e popullatës
botërore.
Kapitulli III përfshin gjenerimin e modelit të banimit, i cili rrjedhi nga pyetësori online me
njerëz të të gjitha strukturave të popullësisë dhe SWOT analiza që doli nga ai.
Në kapitullin IV janë rekomandimet e dhëna pas hulumtimit dhe gjenerimit të modelit të
banimit, si dhe inovacioni në këto rekomandime.
Kapitulli V përfshin konkludimin, rezultatet e pritura dhe bibliografinë.
Ky punim është rezultat i shqetësimit për të ardhmen e shtëpisë tradicionale dhe mënyrat e
përmirësimit të saj.

1.2. Formulimi dhe analiza e problemit
Banimi si funksion është shumë delikat, dhe kësisoj kërkon zgjidhje shumë mirë të
menduar. Hapësira ku do e kaloje kohën më me dëshirë të formëson edhe si individ. Në gjuhën
angleze ekziston dallimi mes “house” dhe “home”. House formësohet nga 4 mure, home
formësohet nga jeta që zhvillohet mes tyre. Fragjiliteti i trajtimit të këtij funksioni paraqiti
sfidën më të madhe në këtë punim.
Si problem primar u shfaq mungesa e literaturës dhe informatave në gjuhën shqipe. Pasi që
shumica e punimit është skemë e zgjidhjeve për të ardhmen, kjo do të thotë se vizioni dhe idetë
u dhanë në bazë imagjinative të asaj se çka mund të ndodhë, por në korniza të reales. Andaj, e
tërë literatura në dispozicion ishte praktikisht fiksion i secilit nga autorët.
1

1.3. Qëllimi dhe objektivat
Duke marrë parasysh ritmin e shpejtë të jetës, kalimin më të madh të kohës jashtë shtëpisë,
sa është e arsyeshme krijimi i një shtëpie të madhe ku më shumë se gjysma e saj nuk
shfrytëzohet?
Gjetja e një zgjidhjeje sa më të duhur të banimit duke e racionalizuar hapësirën e ndërtuar me
atë të gjelbër ndikon pozitivisht duke prekur së pari qytetin, shtetin, e sigurisht edhe në aspekt
global, ngase e dijmë se ndryshimet e mëdha fillojnë nga nismat e vogla.

Objektivat që synohen të arrihen përmes këtij punimi janë:


Njohja me historikun e banimit



Pëlqimet dhe pritshmëritë e qytetarëve për të ardhmen e banimit



Krijimi i një zgjidhje konkrete arkitekturale përkitazi qëllimit të hulumtimit



Parashikimi i zhvillimit të banimit në të ardhmen bazuar në statistikat e zhvillimit të tij
deri më sot

1.4. Metodat dhe instrumentet e përdorura të hulumtimit
Hulumtimi në këtë punim është fazë shumë e rëndësishme, ngase na i jep të dhënat e
sakta edhe për nevojat e përdoruesve edhe për mundësitë e zhvillimit të banimit. U deshën të
dhëna edhe nga terreni, mirëpo edhe nga literatura. Për këtë arsye, duhej të përdoreshin metoda
të kombinuara të hulumtimit:
Hulumtimi historik – Pasi që i tërë propozimi rrjedh nga hulumtimi, ai historik na tregon
shpejtësinë e zhvillimit të banimit deri sot. I kombinuar edhe me qasjen objektive ndaj
zhvillimeve teknologjike të kohës, na mundëson të parashikojmë se sa do të ndryshojë grafiku
i banimit në të ardhmen e afërt.
Hulumtimi korrelativ – Anketa me qytetarë të moshave të ndryshme, për njësinë e
banimit që kishin në të kaluarën, të tashmen dhe që duan ta kenë në të ardhmen. Kjo metodë
rezultoi shumë efektive ngase u krijua afërsia me përdoruesit, duke i marrë drejtpërdrejtë
parasysh kërkesat dhe dëshirat e tyre.
Hulumtimi përmes rasteve të studimit dhe strategjive të kombinuara – Pasi që literatura
u gjet kryesisht në arenën ndërkombëtare dhe në gjuhën angleze, u trajtuan publikime në këtë
fushë dhe zgjidhje aktuale imediate për banim në raste të strehimit emergjent dhe atij modular.1

1

Groat, Linda; Wang, David; Architectural Research Methods, Second Edition
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1.5. Pyetjet hulumtuese
Cilat janë kanosjet që i vijnë familjes si institucion nga e ardhmja?
Çfarë forme pritet të ketë njësia banuese në Revolucionin e Katërt Industrial?
Cilat materiale natyrore do të përdoren?
Si do ta mbajë objekti ekzistencën e tij?

1.6. Struktura e punimit
Punimi është strukturuar kësisoj:
Faza e hulumtimit të teorive arkitekturale dhe rasteve të studimit – Para se të fillohej me
zgjidhjen, duhej të hulumtohej për historikun e banimit që nga fillimi i epokës humane e deri
më sot. Hulumtimi më tej u shtri në teoritë arkitekturale për lëminë e banimit, rastet e studimit
dhe parashikimet e teoricientëve për të ardhmen e banimit.
Faza e mbledhjes dhe e përpunimit të të dhënave – Informatat faktike u mblodhën nga pyetësori
me qytetarë për nevojat dhe mendimet e tyre mbi zhvillimin e banimit në të ardhmen. Pastaj
përgjigjet e tyre u përpunuan përmes softverëve të ndryshëm për përgatitje të statistikave.
Faza e rekomandimeve dhe propozimit – Kjo fazë është përfundimtare, e cila vjen me
rekomandime dhe zgjidhje konkrete për banimin e të ardhmes. Rrjedhojë e të gjitha fazave
paraprake, produkt që vjen si shumë e të gjitha zgjidhjeve të mundshme.
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KAPITULLI II – FUNKSIONI I BANIMIT
2.1. Gjenealogjia e banimit
Njësia më e lashtë e banimit është streha natyrore, shpellat.

Fig. 1. Banimi i njerëzve në kohën e paleolitit (S, Alen, Dhjetor 2015, Social relations in the Paleolithic period, Short
History Website, qasja: 06.09.2019)

Nevoja themelore e njeriut për strehim vazhdimisht pësoi modifikime të vogla.
Vendbanimet mbi ujë, kështjellat, shtëpitë individuale ishin të gjitha variacione të një parimi
funksional: grumbullimi i familjes rreth vatrës.

Fig. 2. Evolucioni i njësisë banuese qysh nga antika e deri në ditët e sotme (Marcovich, Laura, Janar 2017, Living:
Considerations for a self-sufficient building, IAAC - Institute for advanced architecture of Catalonia, qasja: 09.09.2019)
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Mirëpo, zhvillimet e mëdha në këtë funksion nuk ndodhën deri në shek. XIX, me
Revolucionin Industrial dhe zhvillimin e vrullshëm të qyteteve. Dyndja e popullësisë në qytete
dhe pamundësia për strehim të të gjithë atyre personave në njësi të veçanta të banimit, sikurse
ishin deri në atë kohë, paraqiti problem që kërkonte zgjidhje të menjëhershme. Kështu, u
zhvillua banimi social apo kolektiv, i manifestuar me objekte shumë-banesore. Kjo ishte
zgjidhja më e mirë për kërkesën e menjëhershme për strehim të një numri aq të madh të
njerëzve. Plani i vitit 1898 i Ebenezer Howard, i quajtur “Garden City” u cilësua si forma e
parë e banimit të vërtetë në Europë, i implementuar në vitet ’20-’30 të shek. XIX. Ky plan ishte
zgjidhje për urbanizimin e parregullt që ndodhte në atë kohë.

Fig. 3. Koncepti ‘Garden City’ nga Ebenezer Howard (Wainwright, Oliver, Mars 2014, The garden city movement: from
Ebenezer to Ebbsfleet, Gazeta ‘The Guardian’, qasja: 06.09.2019)

Karakteristika e ndërtimit të objekteve të banimit qysh nga vitet ’60 të shekullit të
kaluar është ndërtimi i lartë, shumë-katësh. Kjo ishte rrjedhojë e planifikimit urban të pas-luftës
së dytë botërore. Në Europën Perëndimore, Qendrore dhe Lindore vlerësohej se 6 milionë
njerëz jetonin në objekte shumë-banesore. Me shtimin enorm të numrit të popullësisë pas luftës,
parashikohej që deri në vitin 2000, ky numër të dyfishohej. Motivet për të ndërtuar objekte
shumë-banesore:
1. Nevoja për zgjidhje në mungesën e njësive kohëgjata të banimit
2. Zhvillimi i teknologjive innovative
3. Besimi që “Arkitektura Moderne” arrin të formojë një shoqëri më të drejtë
4. Dëshira për të ruajtur zonën rurale nga zhvillimet urbane
5. Kërkesat për standarde të larta të jetesës
6. Gara mes autoriteteve komunale në sigurimin e banimit modern
5

Kërkesat e banimit modern
ndikuan në njësi banimi që
ndërtohen shpejtë, dhe të tjera:
njësi

të

parafabrikuara.

Kështu, u formua modeli i
ndërtesave shumë-banesore në
lokacionet më të lehta për
ndërtim, fusha të gjelbërta me
terren të rrafshët.2
Në vitet ’50 dhe ’60 të shek.
XX, lindi një lëvizje e re e
Fig. 4. Ndërtesa e parë shumëkatëshe
në botë, 44m - Home Insurance
Building, Chicago, (Peet, Gerard; The
Origin of the Skyscraper, CTBUH
Research Paper, qasja: 11.09.2019)

gjeneruar

nga

nevojat

e

përdoruesve. Metabolizmi u
shfaq si mënyrë e eksplorimit

se si mundet një ndërtesë të rritet dhe të zhvillohet njësoj
sikurse trupi i njeriut. Ky stil arkitektonik u fillua në Japoni,
nga arkitektë eminentë: Kenzo Tange, Kiyonori Kikutake,
Kisho Kurokawa dhe Fumihiko Maki. Parimi i njëjtë i rritjes
dhe zhvillimit të ndërtesës, ata menduan se vlen edhe për
qytetet.

Fig. 5. Kulla kapsulë Nakagin, Japoni,
ark. Kisho Kurokawa, 1972 (Pa autor.
Japan Architecture News: Nakagin
Capsule Tower - Living in a long
forgotten future, qasja: 13.09.2019)

2.2. Trendet e banimit sot
Banimi shumë-banesor plotësoi boshllëkun social që qe formuar nga planifikimi jo i
mirë urban. Poashtu, ai bëri zgjidhje edhe për shfrytëzimin racional të tokës. Të metat e kësaj
zgjidhjeje për banim ishin nevoja për privatësi e shumë njerëzve, e cenuar nga sistemi i dobët
i ndërtimit të këtyre objekteve dhe vetëdija sociale.
Edhe pse pothuajse gjysma e popullësisë sot jetojnë në objekte shumë-banesore e
gjysma në shtëpi individuale, qëllimi madhor i shumicës së të rriturve amerikanë është të
jetojnë në shtëpi individuale.3 Pasi që shumica e kohës kalohet në punë, dhe aktiviteti
mbizotërues ditor është puna, vijnë në pikëpyetje kërkesat e banimit modern. Kapitalizmi si
sistem ekonomik i rregullimit të jetës sot dikton shumë nga proceset jetësore. A na duhet një
Divinsky, Boris; Maj 2004; Slovakia – A continuing role for high-rise housing estates, fq. 4-9; qasja: 09.03.2019
O’Malley, Charlotte; Gusht 2013; 80 percent of Americans prefer single-family homeownership
https://www.builderonline.com/money/economics/80-percent-of-americans-prefer-single-family-homeownership_o; qasja:
09.03.2019
2
3
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shtëpi më afër punës, apo familjes? A duhet të shpërngulet e tërë familja pranë punës sonë, apo
të ndahemi gjatë ditëve të punës e të takohemi fundjavave? Ka njerëz që preferojnë jetën e
shpejtë, me pushimet stinore si të vetmet shkëputje nga rutina, ka të tjerë që janë më familjarë
dhe dëshirojnë rehatinë që ua ofron shtëpia. Ndërsa mosha e tretë kryesisht preferon tërheqjen
në periferi dhe jetën e qetë ditore.4

2.3. Sfidat e së ardhmes
Sfidat moderne përfshijnë ndryshimet klimatike, mbrojtjen e ambientit dhe “kthimin
drejt tokës”. Sot, kur në sfond shtrihet e ardhmja e njerëzimit, kërkohen zgjidhje që
racionalizojnë përdorimin e resurseve dhe mundësisht barazim (në mos përfitim) në shfrytëzim
dhe produkt që buron nga to. Shumica e popullësisë globale jeton pranë zonave urbane, dhe ky
numër pritet të rritet. E ardhmja e qyteteve do të ndikojë në të ardhmen e të gjithë neve. Përpos
ndryshimeve në vetë njeriun dhe teknologjinë, ndryshimet më të mëdha pritet të ndodhin në
zhvillimet urbane: rritjen e popullësisë, qyteteve dhe dyndjet masive në to. Nga aspekti social,
parashihet që shumica e popullësisë do t’i takojë popullësisë më të moshuar. Ndërsa, për shkak
të ndryshimeve klimatike dhe rritjes së nvelit të detit, shumë qytete rrezikohen të zhduken nën
ujë. Shumë vende të punës mund të mbyllen për shkak të zhvillimit kaq të madh të robotikës,
dhe teknologjia do të vendosë pushtetin e saj mbi tokë.
Koncepti klasik i shtëpisë po ndryshon nga dita në ditë. Dikur shtëpia ishte vendi që të
siguronte komfortin dhe sigurinë, ndërsa e ardhmja asaj i parashtron edhe kërkesa të reja me
vizion më largpamës, siç janë: fleksibiliteti, njësi eco-friendly, të shëndetshme dhe
ekonomikisht të përballueshme. Arsyet për kërkesat e reja të banimit janë rritja e popullësisë,
mungesa e njësive ekonomike të banimit, rreziku për shfarosje të planetit dhe revolucioni
tekonologjik nëpër të cilin është duke kaluar industria e ndërtimit.
Sistemi kapitalist i organizimit ekonomik (dhe poashtu jetësor) po parashtron setin e
trendeve që do e formësojnë banimin në të ardhmen.
Në anën e kërkesës së konsumatorëve janë këto 5 trende:


Urbanizimi – Migrimi në qendrat urbane & Planifikimi që deri në vitin 2030 do
të formohen 41 mega-qytete

Rritja e dendësisë urbane dhe nevoja për lagje kompakte të banimit. Deri në vitin
2030, mendohet që do të trefishohet numri i banorëve nëpër qytete (+22%). Kjo

4

Bureau of Labor Statistics; American Time Use Survey; Qershor 2019; https://www.bls.gov/news.release/pdf/atus.pdf;
qasja: 10.03.2019
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mund të vërehet në ndërtimin shumëbanesor në Gjermani, ku për 10 vitet e fundit
ka ndodhur kjo rritje në përqindje nëpër metropole.


Ndryshimet demografike – Zvogëlimi i familjeve; plakja e popullësisë dhe
jetesa e përbashkët e shumë gjeneratave

Parashihet interesimi për jetesë në hapësira banuese më të vogla. Deri në vitin 2030,
43% e njësive të banimit do të kenë vetëm 1 ose 2 banorë, ja pse kërkohen njësi më
të vogla. Ndërsa, sa i përket plakjes së popullësisë, atyre duhet t’u sigurohet strehim
në njësi të veçanta për më shumë persona (shtëpi për të moshuar).


Qëndrueshmëria ambientale – Shtimi i rregullativave; Iniciativa vullnetare dhe
interesimi publik në jetesën e gjelbërt

Vetëdijësimi publik për qëndrueshmërinë ambientale, rregullativat më strikte në
konsum të energjisë dhe zhvillimi i gjelbërt po nxisin prodhimin e njësive më
miqësore me ambientin. Numri prej 38 shteteve që kishin udhëzime për konsum të
energjisë apo emetim të gazeve nga ndërtesat në vitin 1994, në vitin 2018 u rrit në
88.


Përballueshmëria ekonomike – Mangësia e njësive të banimit; pronësia më e
paktë e pronave dhe rritja e dallimit mes të ardhurave të njerëzve

Qiraja më e lartë se të hyrat mujore ka ndikuar në mungesë të njësive të banimit
ekonomikisht të përballueshme në tërë botën. Për këtë arsye, shumë qytete kanë
aprovuar masa të gjithë-përfshirjes së popullësisë, me ndërtesa ekonomikisht të
përballueshme. Poashtu, kjo është arritur edhe me rijetësim me funksion banimin të
zonave urbane të zbrazëta.


Ekonomia digjitale – Puna, loja dhe jeta e drejtuar në aspektin online; rritja e
ekonomisë së përbashkët dhe popullariteti i punës nga largësia

Kërkesat e njerëzve në një njësi të banimit po ndryshojnë me digjitalizimin e
ekonomisë. Qasja e lehtë në internet e më shumë se gjysmës së popullësisë botërore
rrit interesimin në punë nga largësia (jo në zyrë, por në shtëpi), shtëpitë e mençura
dhe banimin e përbashkët.
Ndërsa, në anën e ofertës janë këto 5 trende:


Teknologjia e ndërtimit – Vegla të bashkëpunimit digjital; niveli 4.0 i ndërtimit
dhe dronët dhe pajisjet tjera në vend
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Metodat e ndërtimit sot integrojnë zhvillimet teknologjike me qëllim të lehtësimit
të procesit të ndërtimit, si: robotikën, dronët dhe konceptin BIM. Në SHBA,
përdorimi i këtyre inovacioneve po rritet për pothuajse 50% nga viti në vit.


Metodat e ndërtimit – Ndërtimi modular; parafabrikimi dhe sistemet e
integruara

Me qëllim të rritjes së produktivitetit dhe uljes së shpenzimeve, shumë njësi banimi
po formësohen në fabrikë e montohen në punishte – sistemi i parafabrikuar i
ndërtesave. Kështu krijohet modulariteti, ku shumë njësi të parafabrikuara lidhen
në një strukturë.


Teknologjia e ndërtesave – Ndërtesat e mençura; shtëpitë e lidhura dhe
inovacionet në produkte

Teknologji të reja si realiteti virtual dhe faqe webi interaktive po i afrojnë
inxhinierët dhe investitorët e industrisë së ndërtimit me klientët fundorë. Platformat
e reja financiare e mundësojnë afrimin e këtyre dy palëve.


Peisazhi i furnizuesit – Produktiviteti i palëvizur; mungesa e punës dhe
integrimi i zinxhirit të vlerës

Organizatat ndërtimore filluan të kërkojnë mënyra për kompletim të projekteve me
më pak njerëz. Në SHBA, 90% e kontraktorëve kanë problem në gjetjen e
punëtorëve të aftë. Planifikohet që shumë zbulime teknologjike të zëvendësojnë
punëtorë në të ardhmen. Poashtu, ky fakt do kontribuojë edhe në biznesin e shtëpive
të mençura.
6 tipet e njësive të banimit që plotësojnë kërkesën:


Ekonomikisht të përballueshme – Plan kompakt; ndërtesa më të larta që
minimizojnë shfrytëzimin e tokës; me çmim të ultë dhe materiale të lira; ndërtim
të shpejtë dhe efektiv në shpenzime; dhe me përdorim të limituar të teknologjisë
në mënyrë që të minimizohen shpenzimet.



Të përbashkëta – Njësi të vogla individuale; qasje 24/7 në lehtësirat e
përbashkëta për shumë qëllime, si: kuzhinat, dhomat e ngrënjes dhe palestrat;
ngjarjet e komunitetit; potenciali për qiradhënie për kohë të shkurtë; dhe
faturimi i konsoliduar për qira dhe shërbime tjera.



Miqësore me ambientin – Dizajn me zero-humbje; neutrale në përdorim të
karbonit; materiale bio-inxhinierike dhe inovative; përdorim të gjerë të
teknologjive të reja me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë.
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Fleksibile – Funksione dhe dizajn të përshtatshëm të ndërtesës; forma dhe
madhësi të ndryshme të njësisë së banimit; konstruksion të parafabrikuar dhe
njësi modulare, të cilat shpesh shiten me enteriere të papërpunuara me qëllim të
përshtatjes maksimale.



Elegante – Dizajn futuristik dhe estetikisht të kënaqshëm; dhe tipare unike të
krijuara me metodat konstruktive më modernet (State-of-the-art)



Të shëndetshme – Me pajisje të shëndetit të vendosura, si: sistemi i filtrimit dhe
pastrimit të ajrit; senzorë për gjurmim të ajrit, ujit dhe dritës; dhe njësitë
shumëbanesore që përfshijnë qendra shëndetësore të përbashkëta.5

Sipas Lachlan Grant, drejtorit të Happy Haus (firmë që dizajnon, konstrukton dhe
instalon shtëpitë e parafabrikuara) në Australi, shtëpitë janë më të mëdha se që duhet në
aspektin e shfrytëzueshmërisë, shpenzimeve dhe ruajtjes së ambientit. Ndërgjegjësimi i
popullësisë poashtu kontribuon në ruajtjen e ambientit, meqë rast ata kërkojnë konstant energji
përmes paneleve solare, ventilim përmes mënyrave natyrale, sisteme të trajtimit të ujërave të
hirta dhe ngrohje nga burimet gjeo-termale. Kjo tregon se sfidë në banimin e 20 viteve në
vazhdim do të jetë lidhja e tij me natyrën. Ndërsa, gjatë projektimit të hapësirave, ato duhet të
llogariten të jenë multifunksionale, me qëllim të përshtatjes në nevojat e përdoruesve, të cilat
ndryshojnë në mënyrë konstante. Poashtu, lloji i materialeve që do të përdoren planifikohet të
jenë më të qëndrueshme dhe miqësore me ambientin. Inovacioni në materiale do të jetë shumë
i rëndësishëm në efiçiencën e energjisë. Në vendet si Japonia, vazhdimisht po ndërtohen shtëpi
që prodhojnë më shumë energji sesa që shpenzojnë. Kësisoj, edhe ndërrimi i shtëpisë do të jetë
më i rrallë, ngase shtëpia ka gjithçka që iu nevojitet për një kohë më të gjatë. 6
Çfarë parashihet të sjellë e ardhmja? A do të përdoret vetura vetanake apo vetëm
shërbime vozitjeje nga jashtë? Kësisoj, a do të na duhen kthinat garazhuese në njësi banimi? A
do të ketë dallim mes hapësirës së jashtme dhe të brendshme? A do e ‘pushtojë’ natyra
shtëpinë? A do të ketë mure të brendshme? A do të kontrollohet gjithçka në mënyrë senzorike?
Paramendoni nëse shfrytëzojmë vetëm zbulimet e deritanishme në favor tonin, e po të
llogarisim edhe zhvillimet që mund të ndodhin në vitet në vazhdim? 7

5

Tauber, Matthias; Feldkamp, Daniel; Guse, Christian; Heidemann, Ailke; Zupancic, Till; Schriefl, Tobias; 15.03.2019;
Building the Housing of the Future; https://www.bcg.com/publications/2019/building-the-housing-of-the-future.aspx; qasja:
08.05.2019
6
Bryant, Gayle; 28 Qershor 2017; What we can expect from the houses of the future;
https://www.domain.com.au/news/what-we-can-expect-from-the-houses-of-the-future-20170628-gx0c0a/; qasja: 09.05.2019
7
Homes in 2050; http://www.getmedigital.co.uk/news/article/Homes-in-2050/189; qasja: 09.05.2019
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2.4. Banimi i popullësisë botërore
Kulmi mbi kokë, vendi ku mblidhet e gjithë familja, aty ku familjarët ndajnë gëzimet e
hidhërimet e tyre, aty ku mbretëron besnikëria dhe dashuria e ndërsjelltë bashkëdyzojnë
kuptimin e përgjithshëm të strehës.
Rrethanat e ndryshme të cilat çojnë në ndryshimin e vendbanimit apo ndryshimin e
llojit të jetesës lidhen drejtpërdrejtë me kushtet ekonomike, rrethin social, me çështjet politike
etj, me të cilat përballen për çdo ditë njerëzit. Poashtu të rejat nga teknologjia, njohja me shumë
koncepte dhe ide të ndryshme utopike, kanë bërë që njerëzit të ndryshojnë mënyrën e të
menduarit dhe jetuarit ndër vite e që po vërehet më së shumti në dekadat e fundit. Raporti
antisocial, puna dhe jeta individuale e punëtorëve të sektoreve të ndryshëm çon në një jetë
robotike, një efekt me të cilin veçse janë prekur shtetet e perëndimit e i cili pritet të vijë edhe
në Kosovë me kalimin e kohës. Kjo situatë ka ardhur si pasojë e zhvillimit të tekonologjisë,
humbjes së besimit ndër njerëz, gjetjes së kënaqësisë në vetmi etj.


Ekonomike
Përderisa në Kosovë para 30 viteve numri i banorëve të cilët kanë banuar në një njësi

banimi (shtëpi) ka kaluar numrin 25, sot përballemi me një situatë krejtësisht ndryshe. Dëshira
për sigurimin e të ardhurave familjare, për një jetë më të mirë, okupimi i shtetit nga Serbia,
pastaj lufta e vitit 1999, nisi eksodin e madh të emigrimeve gjatë viteve 1970-1999; mirëpo,
edhe pas çlirimit si shtet jemi përballur me emigrime të shumta.
Sot, në disa nga njësitë e banimit qoftë shtëpi individuale, qoftë banesa kolektive,
jetojnë vetëm gjenerata e vjetër (gjyshërit) të cilët mund të kenë probleme me shëndet, ngase
çiftet e reja me qëllim të afrimit me shërbime, gjetjes së punës, privatësisë apo përshtatjes me
kultura perëndimore, kanë zgjedhur të jetojnë në njësi të veçanta, zona urbane apo në perëndim.
Arsyet ekonomike janë ndër baziket që kanë ndikuar në formësimin e njësisë banuese në
Kosovë. Vendet që janë më të zhvilluara janë ato që sigurojnë punën dhe shkollën. Këto arsye
madje kanë ndikuar në përzgjedhjen e vendbanimit përkundër që nuk i plotëson kushtet tjera
të mira për shëndetin e njeriut. Shembull konkret: migrimi i qytetarëve nga rajonet më të largëta
të Kosovës në Prishtinë dhe Fushë-Kosovë, përkundër ajrit të keq për shkak të afërsisë së tyre
me Termocentralin.
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Sociale
Segregimi social është sfidë e zhvillimit të qëndrueshëm të qyteteve sot, ngase asnjë

njeri nuk dëshiron të jetojë në një vend që e bën të ndihet të pasigurtë dhe të parëndësishëm.
Banimi në Kosovë në këtë epokë karakterizohet me shumicën e rinisë të shpërngulur në
kryeqendër nga zonat më të thella të Kosovës, të cilët e vazhdojnë banimin aty edhe pas
mbarimit të fakultetit. Kjo ngase, në kryeqytet është më e lehtë të gjendet një punë, por edhe
ngase krijohet ambient shoqëror më i pranueshëm. Sociologjikisht, është vështirë të riadaptohesh me kushtet që t’i ofron fshati ose qyteza pas arritjeve të theksuara akademike dhe
ndryshimit të stilit të jetesës. Njëjtë, edhe me qytetarët që kanë emigruar jashtë vendit. Siç u
cek në paragrafin më lartë, shtysi kryesor për emigrimet masive është faktori ekonomik. Të
gjithë shkojnë me mendimin se një ditë pas stabilizimit të gjendjes ekonomike të tyre, do të
kthehen. Mirëpo, të rrallë janë të tillët. Kjo ngase njeriu lehtësisht adaptohet, dhe është vështirë
të kthehesh në një vend më të prapambetur kur je i mësuar me të mirat dhe lehtësitë që t’i ofron
ndonjë shtet perëndimor. Poashtu, të qenit pjesë e një komuniteti aq divers e të mos jesh i
paragjykuar të jep një ndjenjë të përkatësisë. Është puna edhe te qytetërimi i banorëve dhe
fqinjëve.


Kulturore
Njohja me kultura të ndryshme të hap horizontin e mënyrës dhe vendeve të jetesës.

Këtu vërehet edhe ndikimi i ndërsjelltë mes aspektit kulturor dhe social, të cilët ndikojnë në
njëri-tjetrin pashmangshëm. Sa më shumë njerëz që njeh, nga sa më shumë vende të ndryshme,
i mëson kulturat dhe zakonet e atyre vendeve. Poashtu, aspekti kulturor lidhet edhe me
zhvillimet teknologjike, ngase sa më i hapur të jesh në zhvillimet që ndodhin në botë, përmes
rrjeteve sociale dhe internetit, kultura bëhet më e prekshme për secilin. Dëshira për njohje të
kulturave të ndryshme dhe për udhëtim në shumë vende mund ta përcaktojë vendbanimin e
ardhshëm të ndokujt. Ndërsa, për ndonjë artist këtë mund ta përcaktojë dëshira për eksplorim
individual dhe krijim.


Politike

Arsyet politike janë ndër arsyet kryesore, të cilat të kombinuara me ato ekonomike, rezultuan
në eksodin masiv të popullësisë para luftës në Kosovë. Persekutimet e ndryshme, luftërat e
ndryshme, trazirat momentale rezultojnë në ndërrim të padëshiruar të vendbanimit. Ndërsa,
mospajtueshmëria me zhvillimet aktuale dhe moskënaqja me sistemin shtyn ndërrim të
vullnetshëm të tij.
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Tekniko-teknologjike

Zhvillimi i hovshëm i teknologjisë formëson shijet tona për banim. Duam të jemi më afër
vendeve që janë lehtësisht të qasshme në zhvillimet më inovative, të cilat lehtësojnë jetesën e
njeriut. P.sh. në vendet perëndimore përdoren shumë aplikacione softverike që ndikojnë në
jetën e përditshme, për trafik – sistem të shkëmbimit të veturave, e të ngjashme. Natyrisht që
njeriu dëshiron të banojë aty ku e ka jetën dhe shërbimet më të lehta.


Ideologjike

Ideologjitë e ndryshme me të cilat e perceptojmë jetën diktojnë dëshirën tonë për vendbanim.
Njësia e banimit duhet të përmbajë kthinat që i përshtaten ideologjisë së jetesës sonë; në rastin
e të qenit pjesëtar i fesë myslimane, ajo mund të përmbajë kthinën për falje, apo katolik –
kishëzën për lutje. Kështu ndodh edhe migrimi drejt vendeve që i përshtaten ideologjisë sonë.
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KAPITULLI III – GJENERIMI I MODELIT TË BANIMIT
3.1. Pyetësori
Me qëllim të nxjerrjes së informatave sa më të sakta sa i përket historikut të banimit,
duke marrë për bazë banimin në të kaluarën, banimin sot dhe banimin në të ardhmen,
pritshmëritë e një të ardhme të afërt, preferencat e tyre etj, u anketuan 322 persona të moshave
të ndryshme nga tërë rajoni i Kosovës.

Të dhënat e nxjerra nga anketimi i qytetarëve:

Grafiku 1. Mosha e të anketuarve

12-18 vjeç

18-30 vjeç

30-45 vjeç

45-65 vjeç

65+

Plotësuesit e anketës i takojnë më së shumti rinisë, përkundër që u plotësua nga persona
të moshave të ndryshme. Target ka qenë të shikohet e ardhmja nga perspektiva e të rinjëve,
ngase atyre iu takon ajo. Gjithashtu, me interes ka qenë të shikohet ndërlidhja mes nostalgjisë
për të kaluarën që e kanë personat në moshë dhe si e shohin ata jetën në të ardhmen në
korelacion me kohën e sotme, duke marrë parasysh ndryshimet e mëdha me epokën kur ata
dikur kanë jetuar.
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Grafiku 2. Rajoni i lindjes
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Shumë e rëndësishme ishte dija e vendlindjes dhe vendbanimit të të anketuarve. Në
bazë të grafiqeve të vendlindjes dhe vendbanimit shohim se shumë nga ta kanë migruar gjatë
jetës së tyre. Anketimet janë marrë nga qytete të ndryshme me qëllim të krijimit të diferencave
mes rajoneve të Kosovës, në aspekte të ndryshme në lidhje me hulumtimin.

Banimi në të kaluarën
Kjo pjesë e anketës u formulua në mënyrë që të dihen pozita, numri i banorëve, lloji, numri i
dhomave dhe sasia e kohës së kaluar në njësi banimi në të kaluarën.

Grafiku 3. Vendi ku kanë banuar
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Grafiku 4. Numri i personave që kanë banuar në një njësi banimi
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Grafiku 5. Njësia banuese në të kaluarën
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Grafiku 6. Numri i dhomave të fjetjes në shtëpi individuale
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Grafiku 7. Lloji i banesave varësisht nga numri i dhomave të fjetjes
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Grafiku 8. Koha e kaluar në njësinë banuese
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Banimi sot
Kjo pjesë e anketës u formulua në mënyrë që të dihen pozita, numri i banorëve, lloji,
numri i dhomave, kënaqshmëria dhe sasia e kohës që kalojnë në njësi banimi sot.

Grafiku 9. Rajoni i banimit të tanishëm
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Grafiku 10. Vendi ku banojnë
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Grafiku 11. Kënaqësia me llojin e banimit të tyre
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Grafiku 12. Njësia banuese sot
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Për ta arritur balancin mes komoditetit, mundësisë për oborr (mjedis të gjelbëruar), dhe
qetësisë që ofron njësia e banimit individuale (shtëpia) dhe afërsisë (të mirave socializuese) që
ofron njësia e banimit e përbashkët (ndërtesa kolektive), është një sfidë në ditët e sotme, ngase
të gjithë njerëyit dëshirojnë të përfitojnë nga të mirat e të dy kategorive, e që është barrë për
zgjidhje nga arkitektët.

Grafiku 13. Numri i personave që banojnë në një njësi banimi
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Me kohë koncepti i zhvillimit të familjeve në aspektin e numrit të banorëve pëson ndryshime.
Më parë kjo lidhje familjare duket se ka qenë më e fortë, kur prindërit ua kanë dhënë jetën dhe
i kanë rritur femijët, gjithëmonë me pritjen se kur të kenë nevojë për ndihmën e tyre ata do iu
gjenden pranë me ndihma financiare, morale e fizike. Kjo ka mundësuar krijimin e një lidhjeje
të fortë mes prindërve dhe fëmijeve në rend të parë, gjyshërve me fëmijët, femijëve (motra dhe
vëllezër) mes vete, si dhe kjo lidhje të ketë spektër më të gjerë me familjarë të tjerë gjithashtu.
Ky fakt ka qenë ndikim në numrin e madh të banorëve në një njësi banimi.
Sot, kjo lidhje familjare është dobësuar, me krijimin e pavarësisë dhe kushteve të caktuara tek
fëmijët në moshë të re, rritja e rëndësisë së intimimitetit si dhe ritmi i shpejtë i jetës. Poashtu,
edhe zvogëlimi i natalitetit ka ndikim në uljen e numrit të banorëve në një njësi banimi.

Grafiku 14. Koha që kalohet në njësinë banuese
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Në periudha të ndryshme historike jemi mësuar të shohim dallime në detyra dhe përgjegjësi
mes burrave dhe grave në rend të parë, e duke mos i lënë larg as fëmijët, të rinjët e as pleqtë,
mirëpo ky fakt ka pësuar ndryshime me kalimin e kohës. Sot, përqindja e punësimit në aspekt
gjinor shkon drejt balancimit në sektorë të ndryshëm, fëmijët e të rinjët me ofrimin e burimeve
e ndryshme të informatave dhe njohurive, heqja e kompleksiteteve, vetëdijësimi, ndryshimi I
ideologjisë individuale dhe grupore, këto aspekte kanë ndikuar në përqindjen e kalimit të kohës
në njësine individuale. Këto ndryshime në jetë kanë sjellur ndryshime edhe në shfrytëzimin e
kohës së njerëzve në përgjithësi. Hiç më larg se para 10 viteve, fëmijët kanë qenë të prirur që
kohën e lirë ta kalojnë në shtëpi dhe oborr, mirëpo tash koha e lirë nga ta shpenzohet nëpër
kafene, aktivitete sportive dhe rekreuese, ndërtesa për video-lojra, me shoqëri, hapësira publike
si bibloteka, parqe apo sheshe. Vetë zhvillimi i jetës dhe nevoja për këto kushte ka dhënë
ndryshime në aspekt arkitektonik, social dhe ideologjik, ngase e dijmë se disa nga këto
funksione kanë qenë kaherë, mirëpo nuk janë shfrytëzuar nga të gjithë.
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Banimi në të ardhmen
Kjo pjesë e anketës u formulua në mënyrë që të dihen pozita, numri i banorëve, lloji,
numri i dhomave dhe sasia e kohës së kaluar në njësi banimi në të kaluarën.

Grafiku 15. Vendi i preferuar për të banuar
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Grafiku 16. Sipas mendimit, numri i personave që do të banojnë në një njësi banimi
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Grafiku 17. Në aspektin psikologjik, lloji i hapësirave që preferojnë për një njësi banimi
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Grafiku 18. Preferenca për të jetuar në kushte të jashtëzakonshme
1%

30%

Nën dhe
Nën ujë

48%

Në ajër (lartësi)
21%

Në tokë

Zakonisht në ditë rutine, kur jeta kalohet me punë, obligime e qejfe, nuk e
paramendojmë se si do dukej po e njëjta jetë po të zhvillohej banimi në ndërtesa të kushteve të
ndryshme. Këto kushte nuk janë utopike dhe të paarritura ndonjëherë, mirëpo varet nga
largpamësia e personave edhe në përgjigjet e tyre.

Grafiku 19. Vetëdija se njësia banuese mund të jetë e lëvizshme
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Grafiku 20. Funksionet esenciale të një njësie banimi
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Funksionet që i bashkangjiten një ndërtese kanë qëllim lehtësimin e punëve, më
konkretisht jetën e vet banorëve, por sa në të vërtetë arrihet ky synim?
Jemi mësuar të shohim ndërtesa banimi të përmasave të mëdha, të cilat e kalojnë kufirin e
shfrytëzueshmërisë, me plot funksione dhe hapësira të cilat përdoren shumë rrallë, shpeshherë
me qëllimin parësor se si do duket një njësi banimi e madhe dhe e rregulluar te familjarët dhe
rrethi shoqëror, ngase shpesh ky fakt ka krijuar rankime të niveleve brenda shoqërisë. Mirëpo
a është me të vërtetë e mirë dhe funksionale?
Përderisa në ditë një njeri maksimalisht i shfrytëzon këto funksione 1. Kuzhina; 2. Banjo; 3.
Dhoma e fjetjes; 4. Dhoma e ditës; njëherësh këto edhe i kategorizon si parësore dhe esenciale
në jetën e përditshme, duhet të kemi një qasje subjektive në krijimin e këtyre hapësirave në
përmasa të mjaftueshme, me krijimin e hapësirave multifunksionale me qëllim të ndërrimit të
funksioneve lehtë përmes orendive paluese, krejt kjo për të arritur në përfundim të një zgjidhje
korrekte arkitektonike.

Grafiku 21. Preferencat në bazë të standardeve hapësinore të njësisë banuese
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3.2. SWOT Analiza
Gjithmonë kur mendojmë se si do të jetë shtëpia e së ardhmes jemi në dilemë ngase
preferencat e njerëzve ndahen në dy grupe: disa të cilët dëshirojnë një jetë luksi dhe disa të cilët
çështjen e banimit dëshirojnë ta zgjedhin në mënyrë sa më të thjeshtë dhe ekonomike.
Kësisoj, analiza e përparësive, mangësive, mundësive dhe rreziqeve është bërë në tri
shkallë: për hapësira të mëdha luksoze, për hapësira mesatare dhe ekonomike.
Banimi në hapësira të mëdha luksoze:
Në grupin e parë të banimit mirren parasysh jeta luksoze (përfshirë të gjitha të rejat e
fundit nga teknologjia), dhoma të fjetjes, dhoma të ditës dhe funksione të shumta që e bëjnë
jetën sa më të lehtë. Kështu, janë gjeneruar përparësitë, mangësitë, mundësitë dhe rreziqet të
cilat vijnë me banimin në hapësira të tilla.

Tabela 1. SWOT Analiza e Banimit në hapësira të mëdha luksoze

Përparësitë

Mangësitë

- Krijimi i hapësirave të gjera
- Mundësitë për strehim të një numri më
të madh të njerëzve

- Shfrytëzimi i sipërfaqes të madhe të tokës
- Iracionalitet i hapësirave dhe ndarjes së
tyre

- Fleksibiliteti

SWOT
Mundësitë

Rreziqet

- Aplikimi i saj në rastet e strehimit të
grupeve të veçanta të komunitetit: grupeve
të ndjeshme, personave të moshuar, etj.

- Ndikim më të madh në segregimin social
- Eksploatimi i tokës
- Mosshfrytëzimi i tërësishëm i hapësirave
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Banimi në hapësira të vogla ekonomike
Në grupin e dytë të banimit hyjnë personat të cilët zakonisht shpenzojnë kohën më të
madhe të ditës në punë, persona të cilët dëshirojnë thjeshtësinë, të cilët preferojnë zgjidhje
ekonomike dhe që mjafton për nevojat elementare.
Tabela 2. SWOT Analiza e banimit në hapësira të vogla ekonomike

Përparësitë

Mangësitë

- Ruajtja e tokës
- Kompaktësia e funksioneve
- Shfrytëzimi racional i hapësirave

- Hapësira të vogla
- Ndikimi në aspektin psikologjik
(Klaustrofobia)

SWOT
Rreziqet
- Mos-plotësimi i të gjitha nevojave të

Mundësitë
- Krijimi i një zgjidhje racionale
- Ruajtja e mjedisit

përdoruesve
- Dallimi social

Banimi në hapësira mesatare
Nga analiza e detajuar në mes të dy tipeve ekstreme të kundërta të banimit, u konstatua
se një zgjidhje më korrekte e çështjes së banimit të së ardhmes është shtëpia komforte,
ekonomike me standard mesatar, e përballueshme për qytetarët.
Orari i gjatë në punë, angazhimi me aktivitete të ndryshme gjatë ditës bëjnë që streha
të shfrytëzohet vetëm për një pjesë të shkurtër të ditës.
Tabela 2. SWOT Analiza e banimit në hapësira mesatare

Përparësitë

Mangësitë

- Zgjidhje e arsyeshme për familjare
- Kosto e përballueshme
- Kthina më shumë se minimale, më
pak se luksoze

- Mosshfrytëzimi racional
-

SWOT
Mundësitë
- Zgjidhje efikase
- Hapësira me madhësi optimale

Rreziqet
- Balancimi i hapësirave

25

3.3. Gjenerimi i formave
Bazuar në hulumtimin e thuktë, ky punim erdhi me një zgjidhje konkrete e cila na kthen
në origjinë, na lidh me tokën dhe konceptet e thjeshta që vëjnë njeriun në qendër të konceptit
të asaj që ndërtohet për t’i shërbyer atij. Për të gjeneruar gjithçka, duhej të nisej nga filozofia e
strehimit të masës. E gjithë ajo ka zanafillën në një individ dhe në nevojat e tij, për t’u zgjeruar
më tej në familje të ngushtë, e cila shërben si prototip për një mini-komunitet. Kështu, u krijua
një hartë mentale me fjalë që përmbledhin të gjithë atë që ngërthen ky funksion. Mes tyre
shohim se një njësi banimi moderne duhet të jetë: e vet-qëndrueshme, multifunksionale,
efiçiente, minimale, modulare, të mbështesë arkitekturën e gjelbër, të integrojë sisteme si ferma
vertikale, të jetë ekonomike, t’u rezistojë tërmeteve, të ndërtohet me materiale ekologjike si
druri, të jetë e parafabrikuar, jo shumë e madhe, të promovojë jetën sociale dhe të jetuarit në
bashkësi, të shënojë balans në të gjitha fushat, të integrojë teknologjinë, të ofrojë mundësi për
zgjerim, të jetë ekologjike dhe e shëndetshme, të përdorë materiale të reciklueshme, si dhe të
mundësojë jetesën mobile dhe të personalizuar.

Fig. 6. Principet mbi të cilat bazohet njësia moderne e banimit

Duke shikuar prapa në historikun e njësive të banimit, u pa se shumicën e këtyre kërkesave
tanimë ka njësi të cilat i kanë plotësuar. Çka ishte e re ishte kjo e fundit, jetesa mobile dhe e
personalizuar. E mu kjo u bë pika kyçe të cilës duhej t’i jepte përgjigje ky punim. Andaj,
koncepti filloi të hartohej skematikisht duke imagjinuar një njësi që shumë lehtë do mund të
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lëvizej dhe t’i përshtatej lokacioneve të ndryshme, jo vetëm në raste të intervenimit të
menjëhershëm (fatkeqësi natyrore dhe tragjedi sociale), por edhe thjeshtë për dëshirën dhe
nevojat e ndryshueshme të përdoruesit/ve me kalimin e kohës.

Fig. 7. Hartimi i konceptit – njësi banimi të lëvizshme dhe që montohen lehtë

Format u gjeneruan kryesisht nga trajta fillestare Katrore apo Drejtkëndore. Së pari u
përcaktuan 4 forma bazike për 4 tipe të përdoruesve: 1, 2, 3 dhe 4 persona në njësi banimi.

Fig. 8. Gjenerimi i formave
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Me shqyrtimin e mundësive për zgjerim dhe fleksibilitet, nga format fillestare për këto
4 tipe derivuan 3 skenare.

Fig. 9. Skenaret e mundësive për zgjerim të njësisë fillestare

Ideja ishte që të gjitha këto kombinime njësish të jenë të afta për të funksionuar si të
veçanta, mirëpo për hir të funksionit shumë të rëndësishëm të socializimit, u tentua që njësi të
tilla të kombinohen nën një ‘çati’. Kështu, do të formohej një ndërtesë shumëkatëshe e përbërë
nga një numër i caktuar njësish modulare, që do të mbaheshin në një skelet druri, i konstruktuar
në atë mënyrë që t’i përballojë rreziqet natyrore dhe ngarkesat, duke mos cenuar stabilitetin e
tërësisë së njësive – objektit.

Fig. 10. Forma e ndërtesës që formohet me kombinimet e ndryshme të njësive
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KAPITULLI IV – REKOMANDIMET PËR BANIMIN SHUMËBANESOR
4.1. Rekomandimet
Pas definimit të konceptit dhe formave fillestare të secilës nga tipet e njësisë banuese,
u kërkuan norma teknike dhe ligjore nga dokumente zyrtare për të parë normat e projektimit të
kthinave. Natyrisht, këto norma ishin vetëm fillestare, ngase me konceptin e zgjidhjes së bazuar
në nevojat minimale të përdoruesit, këto norma në këtë punim janë modifikuar.
Tabela 4. Normat minimale të sipërfaqeve të hapësirave të banesës, sipas Rregullores për normat
minimale teknike për ndërtesat e banimit në bashkëpronësi, të aprovuara nga MMPH

Parimisht, nisur nga fryma e organizimit dhe dizajnit minimalist, të gjitha përmbajtjet
janë reduktuar sa më shumë që qe e mundur; por kthinat të cilat mbetën permanente te secila
njësi banimi, qe ajo për një apo për katër persona, janë: Dhoma e ditës, kuzhina, banjo, dhe
dhoma e fjetjes (në raste mund të shërbejë edhe si hapësirë për punë).
Konceptet e grumbullimit të njësive të banimit në këtë punim drejtohen nga stimulimi
i jetës së përbashkët dhe mbrojtja e natyrës. Si rrjedhojë, janë krijuar dy mënyra të shpërndarjes
së njësive të banimit:
o Shpërndarja në horizontalitet – Përparësi e kësaj metode të vendosjes së njësive të
banimit është afërsia me tokën, vizurat nga brenda dhe funksione që promovojnë jetën
në komunitet (bahçe e përbashkët, lojëra për fëmijë, etj.), ndërsa mangësi është zënja e
tokës pjellore.
o Grumbullimi në vertikalitet – Me artikulimin e një ndërtese me kombinimin e të gjitha
këtyre njësive arrihet të krijohet zgjidhje moderne për kërkesat sociale dhe fizike, ngase
mundësohet krijimi i konceptit të ‘Vertical Farming’ dhe hapësirave të përbashkëta për
banorët nëpër kate.
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Fig. 11. Shtrirja e njësive të banimit në horizontalitet

Me moton për “living together” apo në gjuhën shqipe “jetesa së bashku”, mendohet për
lidhjen, socializimin e banorëve mes vete. Kjo mundësohet nga interaktiviteti i përbashkët në
hapësirat e përbashkëta. Bahçja që stimulon jetesën e shëndetshme në të njëjtën kohë edhe
aktivitetin fizik e social të banorëve. Parku i lojrave, hapësira e dedikuar për kohën e lirë të
fëmijëve. Kjo lagje mendohet të funksionojë me mendimin e mënjanimit e përdorimit të
veturave me djegie të brendshme, ngase qarkullimi bëhet përmes bicikletave apo veturave
elektrike. Në skemën e lartëcektur, janë paraqitur modulet me akomodim prej 1-4 persona, se
si i përshtaten çdo kushti të kontekstit natyror. Modulet mund të funksionjojnë si të vetme,
dyshe, në lartësi, nën dhe, apo një mbi një. Kjo është mundësuar ngase gjatë projektimit i është
dhënë rëndësi që ndriqimi natyror i tërë funksioneve të modulit, të futet vetëm në një fasadë të
modulit.


Fleksibiliteti i njësive modulare

Modulet e banimit më tej u shtjelluan nëpër skenare të ndryshëm secili. Numri më i madh i
variacioneve për njësi banimi u arrit për 1 person, me gjithsej 9.
Tabela 5. Modulet varësisht prej numrit të banorëve

Lloji i moduleve

Numri i variacioneve

1 person

9 copë

2 persona

7 copë

3 persona

3 copë

4 persona

5 copë

Gjithsej

24 copë
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Modulet për një person
Varianti i parë (Modeli A) për 1 person ka dimensione 380 x 380 cm, gjithsej 23 m2

dhe hapje vetëm nga një anë; është banim duplex, në katin përdhesë përmban kthinat e
Qëndrimit ditor – 8.6 m2 dhe Kuzhinës – 3 m2, ndërsa në katin e parë gjinden Dhoma e fjetjes
– 5.7 m2 dhe Banjo – 2.7 m2. Komunikimi vertikal bëhet me shkallë me pjerrtësi 00. Lartësia e
pastër e katit është 270 cm.

Fig. 12. Njësia banuese – Modeli A

Modeli E për 1 person ka dimensione 620 x 380 cm, gjithsej 23 m2 dhe hapje vetëm
nga një anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor (shfrytëzohet edhe për
fjetje) – 11.5 m2, Kuzhinës – 4.6 m2 dhe Banjos – 2.8 m2. Lartësia e pastër e katit është 270
cm.

Fig. 13. Njësia banuese – Modeli E
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Modeli R për 1 person ka dimensione 440 x 380 cm, gjithsej 26 m2 dhe hapje nga dy
anë; është banim duplex, në katin përdhesë përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 7.7 m2,
Kuzhinës – 3 m2 dhe Banjos – 2.7 m2, ndërsa në katin e pare gjindet Dhoma e fjetjes – 6.6 m2
dhe Terasa. Komunikimi vertikal bëhet me shkallë me pjerrtësi 00. Lartësia e pastër e katit është
270 cm.

Fig. 14. Njësia banuese – Modeli R

Modeli S për 1 person ka dimensione 500 x 440 cm, gjithsej 19.5 m2 dhe hapje nga dy
anë; është banim duplex, në katin përdhesë përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 5.6 m2,
Kuzhinës – 3 m2, Banjos - 2.7 m2 dhe Terasës, ndërsa në katin e parë gjindet Dhoma e fjetjes
– 6 m2. Komunikimi vertikal bëhet me shkallë me pjerrtësi 00. Lartësia e pastër e katit është
270 cm.

Fig. 15. Njësia banuese – Modeli S
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Modeli T për 1 person ka dimensione 440 x 380 cm, gjithsej 21.6 m2 dhe hapje nga
vetëm një anë; është banim duplex, në katin përdhesë përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 7.7
m2, Kuzhinës - 3 m2 dhe Banjos – 2.7 m2, ndërsa në katin e parë gjindet Dhoma e fjetjes – 6.7
m2. Komunikimi vertikal bëhet me shkallë me pjerrtësi 00. Lartësia e pastër e katit është 270
cm.

Fig. 16. Njësia banuese – Modeli T

Modeli U për 1 person ka dimensione 440 x 380 cm, gjithsej 19.45 m2 dhe hapje nga
dy anë; është banim duplex, në katin përdhesë përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 5.6 m2,
Kuzhinës – 3 m2, Banjos 2.7 m2 dhe Terasës, ndërsa në katin e parë gjindet Dhoma e fjetjes –
6 m2. Komunikimi vertikal bëhet me shkallë me pjerrtësi 0 0. Lartësia e pastër e katit është 270
cm.

Fig. 17. Njësia banuese – Modeli U
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Modeli V për 1 person ka dimensione 620 x 380 cm, gjithsej 19.45 m2 dhe hapje nga
vetëm një anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor (shërben edhe për
fjetje) – 11.7 m2, Kuzhinës – 3 m2, Banjos – 2.7 m2 dhe Fasadën e dyfishtë strukturale. Lartësia
e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 18. Njësia banuese – Modeli V

Modeli W për 1 person ka dimensione 680 x 380 cm, gjithsej 25.84 m2 dhe hapje nga dy anë;
është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor (shërben edhe për fjetje) – 10.8 m2,
Kuzhinës – 3 m2, Banjos - 2.6 m2 dhe dy Terasa. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 19. Njësia banuese – Modeli W
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Modeli X për 1 person ka dimensione 550 x 440 cm, gjithsej 17.28 m2 dhe hapje nga
vetëm një anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor (shërben edhe për
fjetje) – 9.7 m2, Kuzhinës – 2.9 m2, Banjos – 2.7 m2 dhe Fasadën e dyfishtë strukturale. Lartësia
e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 20. Njësia banuese – Modeli X



Modulet për dy persona

Modeli F për dy persona ka dimensione 590 x 560 cm, gjithsej 32.47 m2 dhe hapje nga
vetëm një anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 11.1 m2, Kuzhinës
– 4.15 m2, Banjos – 2.7 m2 dhe Dhomës së fjetjes – 9.85 m2. Lartësia e pastër e katit është 270
cm.

Fig. 21. Njësia banuese – Modeli F
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Modeli B për dy persona ka dimensione 980 x 380 cm, gjithsej 36.56 m2 dhe hapje nga
vetëm një anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 13.32 m2, Kuzhinës
– 5.16 m2, Banjos – 2.89 m2 dhe Dhomës së fjetjes – 9.69 m2. Lartësia e pastër e katit është
270 cm.

Fig. 22. Njësia banuese – Modeli B

Modeli M për dy persona ka dimensione 620 x 740 cm, gjithsej 45.20 m2 dhe hapje nga
dy anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 9.13 m2, Kuzhinës – 7.4
m2, Banjos – 2.7 m2, dy Dhomave të gjumit për nga një person – 2 x 5.7 m2 dhe Koridorit –
8.23 m2. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 23. Njësia banuese – Modeli M
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Modeli N për dy persona ka dimensione 560 x 380 cm, gjithsej 20.81 m2 për kat (2 x
20.81 = 41.62 m2) dhe hapje nga dy anë; është banim duplex, në katin përdhesë përmban kthinat
e Qëndrimit ditor – 11.73 m2, Kuzhinës – 2.88 m2 dhe Banjos – 2.72 m2, ndërsa në katin e parë
gjinden dy Dhoma të gjumit për nga një person – 2 x 5.6 m2 dhe Koridori – 3.52 m2.
Komunikimi vertikal bëhet me shkallë me pjerrtësi 0 0. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 24. Njësia banuese – Modeli N

Modeli O për dy persona ka dimensione 440 x 740 cm, gjithsej 58.87 m2 dhe hapje nga
vetëm një anë; është banim duplex, në katin përdhesë përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 14
m2, Kuzhinës – 8 m2 dhe Koridorit – 6 m2, ndërsa në katin e parë gjinden dy Dhoma të gjumit
për nga një person – 2 x 5.6 m2, Banjo – 3.71 m2 dhe Koridori – 11.81 m2. Komunikimi vertikal
bëhet me shkallë të pjerrëta. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 25. Njësia banuese – Modeli O

Modeli P për dy persona ka dimensione 680 x 560 cm, gjithsej 38 m2 dhe hapje nga dy
anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 8 m2, Kuzhinës – 6.77 m2, dy
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Dhoma të gjumit për nga një person – 2 x 5.7 m2, Banjos – 2.85 m2 dhe Koridori – 2.9 m2.
Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 26. Njësia banuese – Modeli P

Modeli Q për dy persona ka dimensione 680 x 740 cm, gjithsej 49.61 m2 dhe hapje nga
dy anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 16 m2, Kuzhinës – 7 m2,
dy Dhoma të gjumit për nga një person – 2 x 5.7 m2, Banjos – 2.89 m2 dhe Koridori – 6 m2.
Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 27. Njësia banuese – Modeli Q
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Modulet për tre persona

Modeli C për tre persona ka dimensione 1280 x 380 cm, gjithsej 47.81 m2 dhe hapje nga
vetëm një anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 14.75 m2, Kuzhinës
– 7.8 m2, një Dhomë e gjumit për dy persona – 9.7 m2, një Dhomë e gjumit për një person –
5.6 m2 dhe Banjo – 2.72 m2. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 28. Njësia banuese – Modeli C

Modeli K për 3 persona ka dimensione 740 x 740 cm, gjithsej 54 m2 dhe hapje nga dy
anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 14.17 m2, Kuzhinës – 7 m2,
një Dhomë e gjumit për dy persona – 9.83 m2, një Dhomë e gjumit për një person – 5.7 m2,
Banjos – 2.72 m2 dhe Koridori – 7.86 m2. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 29. Njësia banuese – Modeli K
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Modeli L për 3 persona ka dimensione 860 x 740 cm, gjithsej 63.64 m2 dhe hapje nga
tri anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 16.3 m2, Kuzhinës – 7.9
m2, tri Dhoma të gjumit për nga një person – 3 x 5.75 m2, Banjo – 2.8 m2, WC – 1.73 m2 dhe
Koridori – 8.68 m2. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 30. Njësia banuese – Modeli L



Modulet për katër persona
Modeli D për 4 persona ka dimensione 1580 x 380 cm, gjithsej 56.81 m2 dhe hapje

vetëm nja një anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 18,05 m2,
Kuzhinës – 8,75 m2, një Dhomë e gjumit për dy persona – 9.6 m2, një Dhomë e gjumit për dy
persona – 10,8 m2, Banjo – 2.8 m2 dhe WC – 1.36 m2. Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 31. Njësia banuese – Modeli D
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Modeli G për 4 persona ka dimensione 860 x 740 cm, gjithsej 62.84 m2 dhe hapje nga
tri anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 19,61 m2, Kuzhinës – 11,91
m2, dy Dhoma të gjumit për nga dy persona – 2 x 9.83 m2, Banjo – 2.89 m2 dhe WC – 1.36 m2.
Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 32. Njësia banuese – Modeli G

Modeli H për 4 persona ka dimensione 860 x 800 cm, gjithsej 68,80 m2 dhe hapje nga dy anë;
është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 21,19 m2, Kuzhinës – 13,36 m2,
dy Dhoma të gjumit për nga dy persona – 2 x 10,68 m2, Banjo – 2.89 m2 dhe WC – 1.36 m2.
Lartësia e pastër e katit është 270 cm.

Fig. 33. Njësia banuese – Modeli H
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Modeli I për 4 persona ka dimensione 920 x 740 cm, gjithsej 68,08 m2 dhe hapje nga tri anë;
është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 19,61 m2, Kuzhinës – 11,01 m2,
një Dhomë gjumi për dy persona – 11,90 m2, 1 Dhomë gjumi për 1 person – 5,86 m2, 1 Dhomë
gjumi për 1 person – 5.69 m2, Banjo – 2.8 m2 dhe WC – 1.62 m2. Lartësia e pastër e katit është
270 cm.

Fig. 34. Njësia banuese – Modeli I

Modeli J për 4 persona ka dimensione 1040 x 740 cm, gjithsej 77,022 m2 dhe hapje nga
dy anë; është banim në një kat, përmban kthinat e Qëndrimit ditor – 20,92 m2, Kuzhinës – 9,22
m2, një Dhomë gjumi për dy persona – 11,90 m2, 1 Dhomë gjumi për 1 person – 5,86 m2, 1
Dhomë gjumi për 1 person – 5.69 m2, Banjo – 2.8 m2 dhe WC – 1.81 m2. Lartësia e pastër e
katit është 270 cm.

Fig. 35. Njësia banuese – Modeli J
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Arkitektura e metabolizmit
Arkitektura metaboliste karakterizohet me vitalitetin e ndërtesës dhe zhvillimin organik

të saj. Sipas saj, ndërtesa duhet dizajnuar në mënyrë që të imitojë një gjallesë. Pra, ajo nuk
është diçka statike, por ndryshon vazhdimisht. Arkitektura metaboliste nuk bazohet në
principin e moshës: ‘Çka vjetrohet, hudhet’. Përkundrazi, ajo ka një ‘skelet’ të qëndrueshëm,
me

njësi

qelizore

të

parafabrikuara

që

lehtësisht

mund

të

zëvendësohen.

Fig. 36. Kati karakteristik i ndërtesës së parë të artikuluar nga njësitë e veçanta të banimit
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Fig. 37. Prerja e ndërtesëes së parë

Principi i projektimit të një strukture metaboliste ishte fokusimi në thurjen e një
konstruksioni nga materiali natyror – druri, që i kontribuon ambientit dhe është mjaftueshëm i
qëndrueshëm. Ndërtesa e parë ka 4 module për kat, gjithsej 16 njësi banimi për katër kate.
Përdhesa dhe kati më i lartë u janë lënë në shfrytëzim të përbashkët banorëve. Përdhesa siguron
transparencën dhe lehtësinë në lëvizshmëri, në të njëjtën kohë mundësohet zhvillimi i ‘Vertical
farming’, që është një nga synimet e arkitekturës kontemporane.
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Ndërtesa e dytë poashtu ka 2 njësi banimi për kat; e gjithë ndërtesa ka 4 lloje të
moduleve. Nëse analizojmë ndryshime nëpër kate, vërejmë se ato janë bërë me qëllimin që të
krijohen hapësira semi-publike apo oborre, të dedikuara për banorët përgjatë njësive.
Formësimi i bërthamave nëpër secilën ndërtesë është bërë ashtu që ato të shërbejnë si shkallë
kundër zjarrit, e poashtu edhe materiali ndërtimor i tyre është rezistent ndaj zjarrit.
Konstruksioni i ndërtesave mundëson zëvendësimin e lehtë të moduleve nga ndërtesa në
ndërtesë apo lokacion, varësisht nga nevojat. Kjo paraqet inovacionin kryesor të këtij punimi.
Në modelin e dytë, nga prerja shohim se ajo nuk ka një kat final, ngase kjo tregon mundësinë
e ndërtesës për kontinuitet në vertikalitet.

Fig. 38. Kati i parë karakteristik i ndërtesës së dytë të artikuluar nga njësitë e veçanta të banimit
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Fig. 39. Kati i dytë karakteristik i ndërtesës së dytë të artikuluar nga njësitë e veçanta të banimit

Fig. 40. Prerja e ndërtesës së dytë
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Ndërtesa e tretë përmban 6 lloje të moduleve, dy nga të cilat janë njësi duplex. Në një kat: 4
nga to janë për një banor, 2 nga to janë për dy banorë, 1 për tre banorë dhe 1 për katër. Qasja
në këto njësi bëhet me shkallë 4-krihëshe, që do të thotë se modulet kanë ndryshime në nivele.
Devijimi në konstruksion mundëson përhapjen e gjelbërimit dhe shfrytëzimit të tyre si hapësira
të jashtme – ballkone.

Fig. 41. Kati karakteristik i ndërtesës së tretë të artikuluar nga njësitë e veçanta të banimit
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Fig. 42. Prerja e ndërtesës së tretë
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Njësi ekonomike që kanë mundësi të lëvizin varësisht nevojave
Mobiliteti është pika kyçe mbi të cilën bazohet metabolizmi si frymë arkitektonike. Një

nga fokuset e këtij punimi është mos-segregimi social dhe gjithëpërfshirja. Si emërues i
përbashkët i të mirave dhe të këqijave të konstrukteve sociale, vijmë në përfundim se njësia që
do të kënaqte të gjithë popullësinë pa dallim, është njësia banuese ekonomike. Në Fig. 43. është
paraqitur në mënyrë skematike mobiliteti i këtyre njësive.

Fig. 43. Paraqitja skematike e mobilitetit të njësisë së banimit
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Përmes aksonometrisë së eksploduar të njërit nga moduleve, vërehet vendosja e
elementeve të parafabrikuara në formësimin e tij. Një modul përbëhet nga pllakat, muret e
jashtme, muret e brendshme, mobiliari i brendshëm dhe mundësia për t’u ngjitur edhe ballkoni
si pjesë përbërëse e tij.

Fig. 44. Aksonometria e eksploduar e elementeve përbërëse të një njësie banimi

Dizajnimi i ballkoneve është bërë në dy mënyra. Të dy dizajnet janë elemente të
parafabrikuara, e si të tilla ato mundësojnw të ngjiten apo të hiqen varësisht prej nevojave.
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Modelet kanë dimensione të gjerësisë - 350 cm, me thellësi – 120 cm, ndërsa lartësia e tyre
është 300 cm.
Dallimi mes dy modeleve është gardhi mbrojtës. Në modelin e parë gardhi është
dizajnuar përmes shufrave të drurit të vendosura në mënyrë horizontale, të cilat shërbejnë
shtrirjen e gjelbërimit. Gardhi i modelit të dytë është nga xhami, për të siguruar transparencë.

Fig. 45. Detali i llojit të parë të ballkonave të përdorur

Fig. 46. Detali i llojit të dytë të ballkonave të përdorur
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Njësi modulare e mbështetur në arkitekturën e qëndrueshme

Aplikimi i elementeve të arkitekturës së qëndrueshme dhe miqësore me ambientin. Ndërtesa
nuk shfrytëzon vetëm tokën për të qëndruar mbi të, por edhe i kthen të mira asaj. Në të mund
të zhvillohet edhe gjelbërimi dhe rritja e frutave dhe perimeve, e poashtu edhe aktivitete
gjithëpërfshirëse të komunitetit. Ruajtja e natyrës teksa e vendosë atë në përdorim për
funksionin e jetesës së përditshme është një avantazh i madh i llojit të tillë të ndërtimeve. Qysh
nga përdorimi i materialeve ekologjike të riciklueshme e deri te mundësia e dislokimit dhe
çmontimit të konstruksionit skeletor mbajtës, secila ndërtesë mban vulën e të qenit miqësore
me ambientin. Me përdorimin e sistemeve moderne për përdorimin e energjisë solare, për
trajtimin e ujërave të hirta dhe për grumbullimin e shiut, shtohet kontributi në mbrojtjen e
natyrës dhe promovimin e jetës së qëndrueshme.

Fig. 47. 3D-Prerje e ndërtesës së parë, që tregon formimin e saj dhe integrimin e ‘Vertical Farming’
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Fig. 48. 3D-Prerje e ndërtesës së dytë, që tregon formimin e saj dhe integrimin e ‘Vertical Farming’

Fig. 49. 3D-Prerje e ndërtesës së tretë, që tregon formimin e saj dhe integrimin e ‘Vertical Farming’
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Njësi modulare që mund të rriten varësisht prej preferencave:
o në dy anë për të formuar njësi më të madhe
o në katër anë për modul luksoz

Njësia mund të përdoret edhe si zyrë. Jetëgjatësia e tyre pritet të jetë deri në 50 vite.
Eksterieri i ndërtesave përbëhet nga elementet konstruktive, ku fokus më të madh zëjnë
ballkonet dhe konstruksioni skeletor nga druri. Në dukje nuk shquhet ritëm, çka ishte edhe
synimi i artikulimit të fasadës: ndërtesa lexohet ndryshe për secilin njeri. Rëndësi i është dhënë
krijimit të elementeve të cilat mundësojnë shtrirjen e gjelbërimit, qoftë në horizontalitet, qoftë
në vertikalitet.

Fig. 50. 3D-Dukje e ndërtesës së parë

Fig. 51. Zonat gjithëpërfshirëse në katin e fundit
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Hapësirat e përbashkëta stimulojnë komunikimin dhe socializimin mes banorëve. Këto
hapësira shërbejnë si oborre të moduleve, ku njerëzit mund të kalojnw kohw. Përmes
hapësirave multifunksionale dhe gjelbrimit që i rrethon nga të katër anët, krijohet ndjesia e të
qenit në natyrë.

Fig. 52. Zonat gjithëpërfshirëse nga hapësirat e përbashkëta

4.2. Inovacioni

Fig. 53. Aplikimi i inovacioneve teknologjike në shfrytëzim të burimeve natyrore

Inovacion paraqiti përdorimi i materialeve, mënyra e konstruktimit të tyre, dhe përdorimi i
sistemeve të energjisë solare, trajtimit të ujit të shiut dhe ujërave të hirta.
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4.3. Lokacioni
Për të vendosur një objekt të tillë nuk nevojitet lokacion. Analiza është bërë për Kosovë,
por i përshtatet secilit vend që ka katastrofa. Katastrofat natyrore si tërmetet, zjarret, vërshimet,
orteqet apo uraganet janë të paparashikueshme e si të tilla, të zëjnë në befasi. Ky studim është
shumë i përshtatshëm edhe për këto raste, ngase mundësojnë montim të lehtë dhe përshtatje në
çdo lokacion. Çdo modul është dizajnuar në atë mënyrë që të përshtatet si në zona malore,
rurale apo urbane. Kjo mundësohet nga llojllojshmëria e moduleve, sa i përket madhësisë AxB,
si dhe konstruksioni nga druri i cili është rezistent në raste të tilla. Poashtu, ndriqimi natyral në
shumicën e moduleve mirret vetëm nga një dukje, kjo mundëson që të përshtatet edhe në
hapësirat ku konteksti natyror të derivon në zgjidhje adekuate, si p.sh. nën dhe apo në lartësi.
Varësisht nga vendi i vendosjes, ato mund të shtrihen në horizontalitet apo vertikalitet. Kjo
mundësi është shumë e nevojshme ngase në ditët e sotme me dendësinë e madhe të banorëve,
njëkohësisht ruajtjen e tokës pjellore, zgjidhja optimale do të ishte ngritja në vertikalitet.
Mirëpo, ka shtete të cilat kanë hapësirë të mjaftueshme të tokës siç është Kanadaja ku si
zgjidhje merret edhe shtrirja në horizontalitet, më konkretisht shembulli i “Living Together”.

4.4. Materialet e përdorura dhe detajet konstruktive

Materiali Cross Laminated Timber, konsiderohet si material shumë i qëndrueshmëm.
Për këtë arsye pjesa konstruktive i besohet këtij materiali.

Fig. 54. Cross Laminated Timber (Pa autor. Is Cross-Laminated Timber (CLT) the Concrete of the Future? – ArchDaily
Magazine, qasja: 23.10.2019)
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Dëshira për të krijuar një zgjidhje sa më efikase dërgoi në përzgjedhjen e materialit
Structurally Insulated Panels, për të gjitha muret të brenshme dhe të jashtme të moduleve.
Karakteristikat e materialeve të përdorura në shtresëzimin e këtyre mureve mundësojnë ruajtjen
e energjisë, një nga prioritetet e këtij punimi.

Fig. 55. Muret nga materiali Structural Insulated Panels (SIPs) (Pinterest.
https://www.pinterest.com/pin/838302918109190997/?lp=true, qasja: 24.10.2019)

Detajet konstruktive
Me synimin që çdo hapësirë brenda modulit të shfrytëzohet, janë aplikuar dyert që futen
në mur. Këto dyer janë tejet të lehta në përdorim dhe montimi i tyre bëhet brenda mureve.

Fig. 56. Detali i dyerve që futen në mur (Pa autor. Crowderframe Type C Pocket Door Kit, qasja: 25.10.2019)
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Detaje të tjera konstruktive janë detajet fragjile të lidhjes së mureve me pllakën e
moduleve, e poashtu edhe e mureve mes vete. Dizajnimit të nyjeve lidhëse të moduleve duhet
t’u kushtohet kujdes i veçantë, për shkak se ato iu nënshtrohen shtypjeve dhe tërheqjeve me
rastin e zhvendosjes nga një lokacion në tjetrin.

Fig. 57. Lidhja mes mureve dhe pllakës së moduleve (Pa autor.
https://i.pinimg.com/originals/f9/9f/95/f99f95c54771b52de713f4d4929ea01a.jpg?fbclid=IwAR1usVB-T5ijcbkBrdyEWQwRN-QpSXaj67TBaUBV4G1UgsOBddC-qVjKew, qasja: 30.10.2019)

Fig. 58. Lidhja mes mureve të moduleve (Pa autor. https://3.bp.blogspot.com/pMjsP5MAhBQ/ToAXzUS3P3I/AAAAAAAAACE/V7ZSzVQee3Q/s1600/sipafigs_colored_FINAL_Page_01.jpg?fbclid=IwAR
1KE9ziUPZC2fegppF7PT8ff4GGaEyLlSXW8gW2LZ6ABG9tX8ixYRwcd-E, qasja: 30.11.2019)
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KAPITULLI V - PËRFUNDIMET
5.1. Konkludimi
Shqetësimi lidhur me të ardhmen e njësisë banuese ka për rezultat këtë punim, i cili
është kombinim i hulumtimit me propozim, që fokusohet në analizën e trajektores së zhvillimit
të banimit deri sot dhe parashikimin se si ai pritet të zhvillohet nga sot deri në të ardhmen. E
ardhmja e funksionit më të rëndësishëm arkitektonik afekton direkt njerëzit, andaj trajtimi i
kësaj çështjeje është një përgjegjësi e madhe. Duhej të analizoheshin e kaluara e zhvillimit të
banimit, shijet dhe trendet e kohës së sotme e skenarët e mundshëm për propozim. E sidomos
kur në zgjidhje ndikojnë zhvillimet teknologjike, të cilat janë në hov të jashtëzakonshëm dhe
nuk dihet se çka na sjellin ditëve, muajve dhe viteve në vazhdim. Bazuar edhe në kërkesat
sociale dhe të profesionit për aplikimin e një arkitekture të qëndrueshme dhe me ndikim
minimal në ambient, i gjithë punimi fokusohet në gjetjen e një zgjidhjeje të tillë. Arkitekti ka
për synim përkthimin e kërkesave të përdoruesit në projekt konkret. Këto kërkesa momentalisht
janë: mundësia për fleksibilitet në përdorim, jeta në komunitet dhe lidhja me natyrën. Andaj,
në këtë punim, rëndësia më e madhe iu kushtua hulumtimit të lidhshmërisë së njerëzve me
njësinë më të përzemërt, të quajtur shtëpi. Përmes teknologjive inovative të përdorura në këtë
projekt, u arrit të sintetizohet njësia e banimit e së ardhmes, e cila nuk është edhe shumë larg
të natyrshmes dhe asaj që e njohim. Zgjidhjet minimaliste nuk zhgënjejnë kurrë!

5.2. Rezultatet e pritura
Ky punim u hartua ashtu që të prekë shumë fusha, andaj qëllimi është që të shërbejë si
zgjidhje për problemin tejet delikat të banimit në një kohë të mjegullt si e ardhmja, ku as nuk
mund të paramendojmë se çka do të zhvillohet e ndodhë.
Nga ky punim priten këto rezultate:


Të sigurojë zgjidhje afatgjatë për problematikat e banimit modern



Të stimulojë jetën sociale në komunitet



Të prodhohen module të lëvizshme që i përshtaten ndryshimeve në jetën e përdoruesit



Të mos keq-shfrytëzohet asnjë milimetër i tokës



Të zhvillohen koncepte si ‘Vertical Farming’



Të përdoren materiale ‘Eco Friendly’
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